**Mẫu số: C1- 02/NS**

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của BTC

Mã hiệu: (1)

Số: (1)…………………

Không ghi vào khu vực này

**GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

Tiền mặt □ Chuyển khoản ⮽

*(Đánh dấu X vào ô tương ứng)*

Người nộp thuế: **CTY TNHH HẢI SẢN AN LẠC**

Mã số thuế: 1100878093

Địa chỉ: Lô A14 Đường 4A KCN Hải Sơn Huyện Đức Hoà Tỉnh Long An

Người nộp thay: (2) Mã số thuế:

Địa chỉ: .

Huyện: Tỉnh, TP:

Đề nghị NH (KBNN) (3): PVCOMBANK CN GIA ĐỊNH trích TK số : 1070 0026 8615

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: KBNN Quận 2 tỉnh, TP: TP HCM

Để ghi thu NSNN ⮽ hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): 3511.0.2995342

Cơ quan quản lý thu: Chi Cục Hải Quan CK Cảng Sài Gòn Khu Vực I Mã số:

Tờ khai HQ, QĐ số: ngày: loại hình XNK:

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ngày

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung**  **các khoản nộp NS** | **Mã chương** | **Mã**  **ngành KT (K)** | **Mã**  **NDKT (TM)** | **Kỳ thuế** | **Số tiền** |
| 01 | Lệ phí HQ TK: 30167251232; 30166750194; 30166711355; 30166422056; 30165793972; 30165397551; 30165285610; 30164055404; 30163827613; 30162207695; 30161774211; 30160897940; 30159719313; 30158211163; 30157900746; 30157717940; 30159719313; 30158211163; 30157900746; 30157717965; 30157406023; 30157215214; 30157027511; 30156842884; 30155589512; 30155527271; 30155067124; 30154545495; 30154529815; 30154490571; 30154473502; 30152941445; 30152934681; 30152643982; 30152347716; 30152251024; 30152238951; 30151650973; 30151347604; 30151266603; 30150766280; 30150545253; 30150442493; 30150151606; 30149130240; 30148595392; 30148454913; 30147729201; 30147534520; 30147328053; 30147169783; 30144820443; 30144712400; 30144250492; 30144248576; 30143650636; 30143560690; 30142573476; 30142501575;  30141562330; 30141360251; 30140330551; 30139741394; 30139730183 | 554 | 071 | 3052 | 2017 | 1.280.000 |
| **Tổng cộng** | | | | | | 1.280.000 |

Tổng số tiền ghi bằng chữ*: Một triệu hai trăm tám10; 30141360251; 30140330551; 30139741394; 301397301838454913; 30147729201; 30147534520; 3014732805330151650973; 30151347604; mươitrăm788641; 30117217833 30114151413; 10121508892; 30115154211; 30115745184; 30116066941; 30116371183110057636; 30110285346; 3 ngàn đồng*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN** (9)  Ngày …. tháng …. năm …….  **Người nộp tiền Kế toán trưởng** (10) **Thủ trưởng** (10) | **NGÂN HÀNG A** (11)  Ngày……tháng……năm……  **Kế toán Kế toán trưởng** |
| **NGÂN HÀNG B** (11)  Ngày……tháng……năm……  **Kế toán Kế toán trưởng** | **KHO BẠC NHÀ NƯỚC**  Ngày……tháng…..năm…….  **Thủ quỹ** (7) **Kế toán Kế toán trưởng** (8) |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHẦN KBNN GHI**  Mã quỹ: Mã ĐBHC:  Mã KBNN: Mã nguồn NS: | Nợ TK:  Có TK: |